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ABSTRAKT
Me përhapjen e platformave të ndryshme të mediave, komunikimi tradicional publik ka
pësuar ndryshime. Komunikimi tradicional ishte mjeti i vetëm i komunikimit në mes të
gazetarëve, politikanëve si dhe grupeve të ndryshme të interesit. Forma më e mirë e
komunikimit të politikanëve apo personave të lidhur me politikë është komunikimi direkt
ndërmjet mediave. Me rritje dhe zgjerim të mediave publike u shtuan edhe konflikte ndërmjet
marrëdhënieve publike, kryesisht e marrëdhënieve politike. Një pjesë e popullit mendon se
mediat ndikojnë negativisht në forminin e një shteti në cilësinë e demokracisë, ngase me anë
të mediave, e sidomos mediave sociale njerëzit lehtë mund të manipulohen duke përcjellë
lajme dhe raporte të ndryshme që nuk kanë për bazë informacione të sakta. Kurse pjesa tjetër
është përkrahës i mediave sepse me anë të mediave njerëzit mund të vetëdijesohen për
gjendjen politike të shtetit, si dhe mund të përcjellin hapat politike në mënyrë të drejtpërdrejtë
nga goja e parë. Ky studim përqëndrohet në rolin e mediave në politikë, veçanërisht në rolin e
saj në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Në studim analizohen mjetet mediatike që ndikojnë
në politikë, shkrimet e autorëve të ndryshëm si dhe raste konkrete të komunikimit politik.
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1. HYRJE
Kushtetuta dhe kuadri ligjor rregullues në një demokraci i atribuojnë medias përgjegjësinë për
të informuar publikun. Media shihet si pushtet, por për dallim nga pushtetet e tjera ajo nuk
votohet direkt as indirekt. Pushteti i saj është produkt i dy elementeve: bazës ligjore dhe
raportit të tyre me shoqërinë, publikun. Një media e vlerësuar nga publiku mund të ketë
pushtet më të madh sesa pushtete të tjera që burojnë direkt nga qytetarët, por që nuk gëzojnë
vlerësimin e tyre. Në sistemet totalitare media prodhon propagandë, kurse në demokraci ajo
informon shumëllojshmëri lajmesh dhe opinionesh, të cilat ushqejnë publikun dhe mendimin
e lexuesve/shikuesve, duke ndikuar kështu direkt në perceptimin e tyre për sistemin politik
dhe shoqërinë.
Roli dhe përgjegjësia e medias bëhet edhe më i fuqishëm në fushatat elektorale. Sipas
praktikës dhe modeleve perëndimore, mediat masive të komunikimit sigurojnë mjetet me anë
të të cilave qytetarët marrin informacionin e domosdoshëm për të bërë zgjedhjet politike.
Studimet e avancuara në fushën e medias dhe zgjedhjeve, pranojnë një rol specifik të mediave
në misionin e saj për të bërë të mundur pjesëmarrjen publike të plotë në zgjedhje. Ky mision
realizohet përmes raportimit të punës së qeverisë, por edhe përmes edukimit prej tyre të
votuesve se si t’i ushtrojnë të drejtat demokratike. Kjo arrihet duke raportuar për zhvillimin e
fushatës, duke u siguruar një hapësirë partive politike për t’ia kumtuar mesazhin e tyre
elektoratit; duke u mundësuar partive të debatojnë njëra me tjetrën, si dhe duke raportuar për
rezultatet e votimit dhe duke monitoruar numërimin e votave.
Kur kemi të bëjmë me një media të brishtë, që injoron parimet e raportimit, atëherë “mungesa
e pavarësisë apo përgjegjësisë gazetareske, e ndërthurur edhe me përbërjen shumë homogjene
të medias, mund të paragjykojnë rezultatin e zgjedhjeve. Në fushatat elektorale pushteti i
medias merr një dimension të ri në raportet mes aktorëve politikë dhe qytetarëve. Partitë
politike, sado të organizuara të jenë, e kanë të pamundur të kontaktojnë çdo ditë atë numër të
madh audience që i ofron media dhe aq më tepër të debatojnë dhe ofrojnë argumente pro
alternativës së tyre në nivelet që e realizon media” (Krasniqi, 2009).
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1.

Media dhe sjellja zgjedhore në fushatat elektorale

Media është faktor kryesor që do të kontribuojë në ecurinë e modeleve zgjedhore të ardhshme
të Kosovës. Prania mediale për politikanin është e pashmangshme dhe e domosdoshme.
Mediat mund të mendohen të mbijetojnë pa përmbajtje politike, por politikanët pa mediat jo.
Për shkak të kësaj rëndësie, ekziston opinioni se kush kontrollon median kontrollon edhe
opinionin publik, pra votën qytetare. Analiza në dy kohë e rolit të mediave në fushata
elektorale dhe mënyrës se si ato kanë ndikuar tek partitë politike dhe elektorati, e mbështet
këtë tezë.
Politika ishte dominuese në prioritetet editoriale të medias, duke krijuar idenë se midis
qytetarëve dhe politikës, media zgjodhi qytetarët. Kjo ishte arsyeja pse publiku ishte i lidhur
ngusht me mediat tradicionale të asaj kohe. Statistikat e gatshme të shteteve perëndimore
duken ende të largëta me realitetin mediatik elektoral kosovarë. Vendin e mediave partiake e
zunë mediat e lidhura indirekt me preferencat partiake, ndërkohë që ende nuk ka zëra të
pavarur e profesionalë të medias në fushatë. Në fushata elektorale dhe momente të
rëndësishme politike media ndikon shumë në ecurinë e debatit politik, në sjelljen e liderve
politikë dhe të elektoratit, në klimën zgjedhore, pjesëmarrjen, debatet politike dhe në cilësinë
e gjithë procesit zgjedhor.
Edhe pse pranohet fakti se media është forcuar ndjeshëm si pushtet dhe instrument politik,
konkluzionet e këtij hulumtimi provojnë se mediat kosovare nuk e udhëheq lexuesin dhe
publikun; ajo bashkëjeton me të, reflekton vetëm përditshmërinë duke pasqyruar në mënyrë
besnike ofertat e dhëna të gatshme prej politikës (Krasniqi,2009).
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Tabela 1. Krahasimi i medias elektorale në mes të dy periudhave kohore.
(Media dhe partitë në fushata elektorale, 2011)

2.2.

Raportimi i rezultateve të zgjedhjeve

Që të raportohen rezultatet e zgjedhjeve të cilët nuk kanë burim të sigurtë të vërtetësisë, pra
Komisionin Zgjedhor të Kosovës, duhet të zbatohen disa rregulla:
-Të mos mbështeten vetëm në rezultatet e një sondazhi mbi përcaktimin e votuesve;
-Të mos bazohen në interpretimin e rezultateve të sondazhit nga një organizatë apo publikim
që e ka autorizuar kryerjen e tij;
-Të shikohen pyetjet, rezultatet dhe trendi;
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-Raportohet konstatimi i sondazheve lidhur me përcaktimin e votuesve në kontekst të
trendëve.
Vendimet "demokratike" në Kosovë duket se nuk merren si rezultat i informacioneve dhe i
fakteve të mjaftueshme, por si prodhimrezultat i "realiteteve" të cilat konsiderohen si "fakte",
sepse ato janë të paraqitura, të fokusuara dhe të ofruara ashtu nga "mediat tona". Rezultatet e
parakohëshme mund të nxirren nga rezultatet e të gjitha sondazheve kryesore brenda një
periudhe të caktuar ose mund të kufizohen vetëm në ndryshimet në konstatimet e një autori të
vetëm sondazhesh. Rezultatet e votimit që nuk i përfillin trendet pa sqarime të duhura të
merren me skepticizëm dhe kujdes, sepse nëse sondazhet paraqiten më të mëdha se që është
besueshmëria dhe se që e meritojnë, atëherë ato nuk duhet publikuar, edhe pse sondazhet nuk
dëshmojnë asgjë.
Që të krijohet një raport adekuat për rezultate, duhet raportuar datat e sakta të punës në terren
dhe të vihen në pah ngjarjet që mund të kenë pasur një ndikim të rëndësishëm në opinionin
publik që nga koha kur ajo është realizuar (Selimi, 2016).

Figura 1. Raportimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë 2017
(Gazeta express.com, 2017)
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2.2.1. Referimi për parlamentin dhe politikanët
Shumë nga radiotelevizionet e Kosovës japin hapësira të caktuara kohore për të gjitha partitë
politike dhe kandidatëve të tyre që të garojnë për Parlament. RTK ja ofron prezantime falas,
në kushte të barabarta.
Që të kenë barazi, radhitja e paraqitjeve bëhet përmes shortit. Programet e RTK –së, duhet të
trajtojnë programin në kushte të barabarta për të gjithë prezantuesit, ata duhet ta sigurojnë: një
mikrofon në studio dhe një kamerë televizive që jep të njëjtin imazh fotografik. Nuk lejohet
që të shftytëzohet arkivi i RTK-së, e që nga atje të merren fotografi a zë, e të emetohen gjatë
fushës parazgjedhore, si promovim i ndonjë partie a kandidati për Parlament. “Ato parti a
kandidatë që duan falas të shfrytëzojnë paraqitjen në RTK, duhet të paraqiten me shkrim te
kryedaktori i programeve të RTK-së brenda afatit të paraparë, në përputhje me afatin ligjor në
përputhje me kërkesat programore dhe kapacitetet teknike, informon me shkrim partitë
politike dhe kandidatët për orarin e xhirimeve në Radio dhe në Televizion. Në rast se
kandidatët për deputet të parlamentit nuk paraqiten në kohën e xhirimit, atëherë anulohet
prezantimi falas, pra RTK – ja në këto raste nuk ofron një orar tjetër të xhirimit” (Selimi,
2016).
2.2.2. Programet që trajtojnë material mbi parlamentin dhe trasmetimi i
seancave parlamentare
Rëndësi të veçantë ka materiali me të cilin transmetohen programet për seanca parlamentare.
Duke pasur për bazë privilegjet e Parlamentit, materialin parlamentar mund ta përdoren në
emisionin e lajmeve, ose në programe të tjera faktike të RTK –së, vetëm me pëlqimin e
kryedaktorit. Gazetarët që përcjellin seancat parlamentare dhe që raportojnë nga Parlamenti,
duhet të japin informacione të balancuara dhe të paanshme, përkatësisht të paraqitet i gjithë
spektri i opinioneve për një çështje, në mënyrë të baraspeshuar. Gazetari duhet të informojë si
për argumentet për ndonjë çështje nga ndonjë parlamentar, ashtu edhe kundërargumentin e
parlamentarit tjetër. Po ato kundërthënie, nëse vazhdojnë ende, RTK do të duhej t’i paraqiste
edhe pas seancës parlamentare, por ama të gjitha opinionet relevante.
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Nëse bëhet ndonjë redaktim i ndonjë fjalimi, gazetari është i obliguar të tregojë, se janë përdor
dy sekuenca filmike, në mënyrë që të mos përfitohet përshtypja se fjalët e deputetit janë
vazhdimësi e mendimit të tij.
Udhëheqja e programit të RTK – së, vendos për transmetimin ose jo të punës së parlamentit
në mënyrë të drejtpërdrejtë nga parlamenti. Meqenëse seancat parlamentare trajtojnë
aktualitete që janë të rëndësishme, për punën e tyre raportohet në edicionet e lajmeve, ose në
termine të caktuara programore, që përcaktohen nga stafi udhëheqës i RTK. Ato që janë më të
rëndësishme transmetohen drejtpërdrejtë, edhe atë: seanca e konstituimit të Parlamentit,
zgjedhja e kryetarit të Parlamentit, zgjedhja e kryeministrit, zgjedhja e qeverisë, interpelanca
ose padia kushtetuese kundër kryeministrit, padia kushtetuese kundër kryetarit të Republikës,
seancat festive të Parlamentit. Sa i përket seancave të tjera, është në kompetencë të stafit
udhëheqës të RTK – së për të vendosur, do t’i trasmetojnë drejtpërdrejtë, ose jo. Stafi
udhëheqës obligohet të mos i lejojë gazetarit për të dhënë gjykimin dhe qëndrimin personal
gjatë transmetimeve direkt të seancave të parlamentit (Selimi, 2016:248).

Figura 2. Programi televiziv për përgatitjet e zgjedhjeve parlamentare
(Rrokum Television, 2014)
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2.3.

Standardet e prodhimit

Mjafton vetëm një gabim i vogël gjatë referimit të fakteve që të dëmtohet besueshmëria e tërë
programit apo e një sërë programeve, thuhet në dokumentin standardet profesionale dhe
parimet etike të gazetarisë në programet e Radiotelevizionin e Kosovës, kur bëhet fjalë për
standardet e prodhimit. Kjo vlenë edhe për sondazhet e opinionit; prandaj Bordi i drejtorëve
kërkon që sondazhet dhe rezultatet e saj të zbatohen në përputhje me standardet profesionale
të saktësisë, paanshmërisë dhe të besueshmërisë së informatave. Këto sondazhe bëhen nga
grupe dhe individë të caktuar, që njihen si ekspertë për ato çështje, duke i punuar ato sipas
standardeve të karkuara. Prandaj, gazetarët e RTK –së, nuk janë ata që bëjnë sondazhe, por
mund të autorizohen nga kryeredaktori për ndonjë anketim të një lloji a lloji tjetër. Edhe
sondazhet që transmetohen në RTK, duhet parë nga kanë ardhur. Nganjëherë persona të
ndryshëm të implikuar në sondazh, shfaqin simpati për ndonjë grup interesi, prandaj duhet
pasur kujdes dhe gjithnjë burimet informative për ato sondazhe, e sidomos për rezultatet e
zgjedhjeve, të cilat duhet të kenë mbështetje në dy burime informative (Selimi, 2016:249).
2.3.1. Emetimi i rezultateve të anketës a sondazhit
“Para se të emetohen rezultatet e ndonjë sondazhi të opinionit, nga gazetarët kërkohet që, të
marrin të gjitha të dhënat e nevojshme për metodën e përdorur, si dhe rezultatet kryesore të
anketës. Më pas të bëjnë krahasimin e interpretimit të rezultateve të autorëve të studimit me
mendimin e ekspertëve të tjerë në këtë fushë; si dhe të përcaktojnë vlefshmërinë e metodave
dhe të interpretimit të rezultateve që janë përdorur. Mirëpo, gjithmonë duhet kushtuar kujdes
më tepër rezultateve se sa interpretimit të tyre, si dhe të japin emrin e organizatës a të personit
që janë bërë sondazh.
Po ashtu është e rëndësishme të dihet koha kur është kryer anketa a sondazhi, cila është mosha
e të anketuarve, përkatësia, gjinia, niveli i arsimimit i të anketuarve, si dhe shkalla e përgjigjes
dhe e gabimit” (Selimi, 2016:250).
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Figura 3. Të dhënat dhe rezultatet kryesore nga KQZ-ja.

(Kqz-ks.org, 2017)
2.4.

Votat Telefonike

2.4.1. Anketat joshkencore
Gazetarët dhe redaktorët e RTK-së, porositen që të jenë të kujdesshëm që gjatë intervistimit të
rastësishëm të ndonjë qytetari, a përfaqësuesi politik, a ndonjë anëtari parlamenti, të mos
bazohen në rezultatet që dalin nga ato përgjigje, sepse ato janë të rastësishme dhe nuk janë
punuar sipas standardeve dhe mund të paraqesin opinionin e një përsoni. Po kështu duhet
vepruar edhe gjatë telefonatave dhe grumbullimit të votave të tyre. Këto komente të
grumbulluara në këtë mënyrë do të mund të paraqiten vetëm për një llojllojshmëri, a cilësi të
mendimit politik. Si të tilla nuk i bëjnë nder as institucionet informative e as opinionit (Selimi,
2016:251).
2.4.2. Rëndësia e votave telefonike
Kjo formë e garës nëpërmjet votave nuk paraqet ndonjë rëndësi as për RTK-në, e as për
opinionin, prandaj, lejohet vetëm për programet zbavitëse muzikore, e assesi për lajme të
tjera. Sepse një metodologji e tillë është e paverifikueshme, dhe këto telefonata mund të jenë
të ndikuara nga grupe interesi, dhe rezultati i votimit nuk është i besueshëm.
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2.4.3. Thirrjet telefonike
“RTK, në programin e vet ka paraparë edhe emisione kontaktuese të drejtpërdrejta me
shikuesit dhe dëgjuesit e vet. Prandaj në kuadër të këtyre programeve a emisioneve preferohet
edhe lidhja telefonike me dëgjuesit a shikuesit. Shikuesit dhe dëgjuesit mund të shtrojnë
pyetje për mysafirët e ftuar, por gjithnjë duke pasur për bazë ruajtjen dhe mbrojtjen e
integritetit dhe të dinjitetit njerëzor të mysafirit. Kjo do të thotë që nuk lejohen ofendime dhe
sharje. Emri dhe mbiemri nuk kërkohet domosdoshmërisht në programet e ashtuquajtura
këshillëdhënëse. Në raste të tilla, moderator i emisionit me mirësjellje duhet të ndërpres
lidhjen telefonike dhe të vazhdojë me programin. Telefonuesve të rastit, duhet kërkuar emrin
dhe mbiemrin, e pastaj të inkuadrohet në emisione të tilla. Nëse tensionohet gjendja në
emision, për të minimizuar rrezikun, redaktorët obligohen të udhëzojnë moderatorët që të
përgatiten për të nxjerrë programin nga ajo gjendje e tensionuar, po ashtu gjithnjë, duke
përdorur mirësjelljen” (Selimi, 2016:251).
2.4.4. Embargot
Nga redaktorët dhe gazetarët kërkohet që të respektojnë embargo në një material të caktuar.
Nganjëherë mund të bindet burimi i informatave që të heq apo të ndryshojë embargon e tij.
Por, në qoftë se kjo embargo shkelet nga mediumet e tjera, atëherë edhe RTK, do të veprojë
në të njëjtën mënyrë (Selimi, 2016:252).
2.5.

Roli i lajmeve dhe raportimeve në politikë

2.5.1. Lajmet
Meqenëse lajmet konsiderohen si kategori themelore gazetareske, ato duhet të jenë të qarta, të
sigurta, të sakta dhe të hapura për vertetim. Ato duhet t’i ikin elementeve të komentimit.
Në parim ajo përmbahet nga emitimi i të ashtuquajturave lajme të komentuara, të cilat mund
të jenë paragjykuese ose mashtruese. Aty ku nuk është e mundur të kontrollohen të gjitha
faktet, jepen dhe citohen burimet e atyre lajmeve (Selimi, 2016:252).
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2.5.2. Raportimet
Gjithnjë duke u thirrur në atë që lajmet dhe raportimet duhet t’i ikin elementeve të
komentimit, as raportimet nga qendrat e ndryshme nuk do të mund të kenë ose nuk do të
lejohen të kenë komentime. Në këto raportime duhet të ketë të vërtëta dhe saktësi, çdo burim i
dyshimtë, ose informacion i marrë nga burime të dyshimta nuk do të duhej të emetohej pa u
verifikuar. Raportuesi ka për detyrë, që publikut t’i trasmetojë lajmet a informacionet me
korrektësi, saktësi dhe ndershmëri maksimale. Duke dashur që të mbulojnë sa më mirë
informacionin, ose ngjarjen, raportuesit mund të japin edhe ndonjë shpjegim historik të
ngjarjes, bazuar në hulumtim të kujdesshëm, gjithnjë duke pasur parasysh ikjen nga mendimet
e tyre personale ose nga paragjykimi (Selimi, 2016:253).
2.5.3. Komenti
“Meqenëse misioni i RTK-së, në radhë të parë është informimi i publikut me kohë dhe drejtë
dhe saktë, të gjitha informacionet duhet të jenë baraspeshuara dhe të paanshme. Në këtë
kuadër, gazetarët duhet t’i largohen komenteve të veta personale të cilat mund të jenë
formësuara nga mendimet e tyre. Prandaj, assesi nuk mund të shfrytëzojnë vetëm ato fakte që
u përshtaten mendimeve të tyre personale, por duhet nxjerrë edhe mendime dhe fakte të tjera,
që ato të jenë sa më pluraliste dhe nga këndvështrime të ndryshme. Nëse gazetari jep
mendimin e vet, atëherë duhet t’ia bëjë me dije publikut, sepse, sipas standardeve profesionale
edhe etike të gazetarisë në RTK, asnjë gazetar apo redaktor i punësuar në RTK nuk ka
monopol mbi komentet. Po ky parim vlenë edhe për komentuesit e pavarur që paraqiten në
emisionet e ndryshme të RTK – së” (Selimi, 2016:253).
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2.6.

Intervistimet

2.6.1. Invervistat me personat public
Në programin e Radiotelevizionit të Kosovës parashihen dhe emetohen edhe intervistat me
persona publik e që merren me art, kulturë, letërsi, ekonomi, politikë, etj. Të intervisuarit
zgjedhen nga redaksia, ose nga gazetari a moderatori i emisionit, dhe ata mund të jenë nga
Kosova, nga rajoni, ose ndërkombëtarë. Intervistuesi, ose moderatori i programit mund të
informojë të intervistuarin para intervistës për qëllimin e bisedës. I intervistuari njoftohet për
kohëzgjatjen e intervistës, tema për të cilën do të filtet, dhe të informohet po ashtu, për
mundësinë e mospërdorimit të bisedës në tërësi, etj. Gjatë intervistave, duhet që gazetari t’i
përmbahet marrëveshjes dhe kushteve që janë parashtruar më parë me intervistuesin. Në
intervistat e ndara nga dy e më shumë të intervistuar për të njëjtën temë dhë në të njëjtin
program, nuk duhet lejuar që njëri ose disa nga ta të shohin ose të dëgjojnë se çfarë ka thënë
tjetri për atë çështje. Në parim, pyetjet nuk i jepen përpara të intervistuarit, por njoftohet
paraprakisht se për çfarë do të bisedohet. Duhet pasur kujdes, sepse nganjëherë “njerëzit në
pushtet dhe ata që kërkojnë të vijnë në pushtet, ata që mbrojnë ose kritikojnë politika te
caktuara, duhet qasur me një ton përmbajtës”.
Kjo është mjaftë e rëndësishme dhe sjellja e moderatorit, ose e intervistuesit duhet të jetë e
kujdesshmë. “Intervistat në RTK, sipas dokumentit të miratuar nga Bordi i Drejtorëve, që ka
të bëjë me profesionalizmin dhe etikën, nuk duhet t’u jepet drejtimi kah ndonjë qëndrim i
caktuar, e të duket sikur po i jep favor atij qëndrimi, që mbase mund të jetë kundërthënës.
Gazetarët duhet të kenë kujdes, që intervistat të jenë sa më profesionale, të hulumtojnë
përgjigjet e duhura dhe të mos lënë dilema, të mos duken që anojnë kah njëra anë, ose t’i
shmangen ndonjë pyetje në atë mënyrë, duke ngritur intonacionin e zërit mund të duket që
anojnë dhe të ruhen nga fjalët e pakujdesshme. Ka raste kur ndonjë intervistues kërkon që
paraprakisht t’i sheh pyetjet, atëherë redaksia duhet të shqyrtojë atë mundësi. Nëse vazhdohet
në këtë mënyrë, ata duhet të sqarojnë që pyetjet janë dhënë më parë. Meqenëse intervistat janë
të llojllojshme, edhe mund të jenë informuese ose zbavitëse, ose për të nxjerrë ndonjë dëshmi,
gjithnjë duhet pasur kujdes në konceptin që përmban intervista” (Selimi, 2016:254).
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“Nëse kërkohet nga intervistuesi për të dhënë ndonjë dëshmi, ai duhet të inukrajohet, e jo të
sfidohet. Në rastet kur intervistimet janë të natyrave partiake me pikëpamje te ndryshme të të
njëjtit subjekt, redaktorët janë të obliguar që palës tjetës t’i japin mundësinë e
kundërpërgjigjes në edicionin e ardhshëm të programit. Kur në një intervistë, është kritikuar
ndonjë person, duhet dhënë edhe personit të kritikuar mundësinë që të përgjigjet në të gjitha
pikat ku është kritikuar. Nuk bën të përzgjidhen vetëm pyetjet e dobëta të të intervistuarit,
sepse atëherë i bëhet e padrejtë atij. Kur bëhet fjalë për ndonjë emision të drejtpërdrejtë, ose të
xhiruar, redaktorët dhe gazetarët e moderatorët duhet të jenë të kujdesshëm kur pajtohen ta
paraqesin si të “drejtpërdrejtë” një intervistë që do të xhirohet, sepse rrethanat mund të
ndryshojnë, dhe mund të del intervista qesharake. Prandaj, duhet theksuar, është ose jo
intervista e drejtpërdrejtë, ose është inicizuar më parë” (Selimi, 2016:255).
2.6.2. Intervistat përmes telefonit
Nganjëherë është e domosdoshme ose e kërkon nevoja që dikush të thirret në telefon për të
debatuar për ndonjë çështje. Personit, që thirret në telefon duhet t’i bëhet me dije qëllimi i
intervistës dhe të merret leja nga ai përpara emitimit të intervistës. Kur në këto intervista,
përmes telefonit ballafaqohen dy ose më shumë përfaqësues të partive të ndryshme për një
çështje, të intervistuarit duhet të njoftohen për këtë ballafaqim me njëri-tjetrit, e nëse
autorizohet, dhe nëse e kërkon nevoja, duhet të ofrohet mundësia për një replikë të shkurtër.
Duhet po ashtu kushtuar kujdes baraspeshës së intervistës, kur tema ka të bëjë me një çështje
që është kundërthënëse për publikun. Baraspesha bëhet duke u dhënë kohë të njëjtë secilit që
intervistohet në të njëjtin emision dhe në të njëjtën kohë (Selimi, 2016:256).
2.6.3. Pagesat
“RTK si medium kombëtar e publik, zakonisht, nuk paguan burimet e lajmeve. Por, nëse
bëhet ndonjëherë ndonjë përjashtim, atëherë parashihet miratimi i kryeredaktorit. Nëse
paguhen këto informata, ato duhet të raportohen gjatë emertimit. Ndërsa, disave nga
pjesëmarrësit që kërkojnë të paguhen, ata do të marrin honorarët, por vetëm në rrethana të
caktuara.
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Mirëpo, anëtarëve të parlamentit, këshilltarëve shtetrëror, ministrave dhe zyrtarëve të partive
politike, RTK nuk do t’i bëj asnjë lloj pagese dhe për asnjë arsye” (Selimi, 2016:256).
2.7.

Fushata elektorale nën ndikimin e teknologjive dhe mediave

Partitë politike në Kosovë janë duke kuruar me shumë kujdes imazhin e tyre në aktivitetet
publike, në një kohë që po e orientojnë intensivisht komunikimin me votuesit në hapësirat e
rrjeteve sociale.
Partitë politike nuk kanë pritur afatin ligjor për fillimin e fushatës elektorale, që parashikon
vetëm një muaj para ditës së votimeve, por me padurim janë duke zhvilluar prej javësh
aktivitete të ndryshme publike për të sensibilizuar në çdo cep të vendit mbështetësit dhe të
pavendosurit. Bie në sy kujdesi deri në detaj për gjithçka që lidhet me procesin elektoral, në
mënyrë të veçantë që media ta përcjellë me sa më shumë kolorit atmosferën tek mbështetësit,
mesazhet dhe gjestikulacionet e lidershipit, sfondin me flamujt, simbolet e logot partiake etj.
Edhe për zgjedhjet parlamentare një gjë është e sigurt në angazhimin e shtabeve elektorale:
mbulimi mediatik për takimet dhe mitingjet publike do të realizohet nga vetë ato dhe do ju
përcillet redaksive të gazetarëve si një produkt i gatshëm.
Aspekti i dytë i dukshëm është shpenzimi i mjaft energjive nga kandidatët për deputetë dhe
subjektet politike për të përdorur rrjetet sociale në komunikim me votuesit. Si asnjëherë tjetër
në fushatat e mëparshme ata po tregohen shumë aktivë dhe interaktivë me gjithçka postohet
në Facebook, Twitter etj., duke bërë një harmonizim të kontakteve reale me ato virtuale të
elektoratit të tyre. Për ekspertët e medias jo gjithçka që serviret është efektive, por ka sjellë
një evoluim në mënyrën e të bërit fushatë dhe të përcjelljes së mesazheve për qytetarët .
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Figura 4. Profili zyrtarë i Kadri Veselit në mediat sociale
(facebook.com/ kadriveseliofficial, 2017)

2.8.

Censura si dhunë e prepotencë politike

Censura, si dukuri gazetareske, publicistike e letrare është e lashtë. Censura përfaqëson në
vetvete një tërësi pikëpamjesh e praktikash që shërbejnë për ushtrimin e kontrollit sistematik
nga zyrtarë të caktuar mbi një vepër, qoftë edhe mbi një shkrim publicistik. Në të gjithë
fjalorët, duke filluar nga ata të gjuhës latine, termi “Censura” sillet rreth idesë: një system
shtetëror kontrolli që ushtrohet rregullisht mbi shtypin dhe mjetet e informimit masiv.
Në praktikën e përditshme gazetarët e ndjenjë peshën e censurës në forma e mënyra të
drejtpërdrejta, por edhe të tërthorta, që synojnë para së gjithash e kryesisht frenimin e
gazetarëve në përmbushjen e misionit të tij. Në rrethanat që ndodhet shoqëria jonë në
zhvillim, censura gjen shprehje në përpjekjet e pushteteve politike për të ushtruar ndikim në
mediat e shkruara dhe ato elektronike.
“Instrumenti kryesor me anë të cilit qeveria kontrollon shtypin dhe median shqiptare janë
pikërisht reklamat… Të dyja qeveritë, ajo e Partisë Demokratike në vitet 1992-1997 dhe e
Partisë Socialiste, nga vitet 1997-2004, kanë ndjekur një politikë seleksionuese në
shpërndarjen e reklamave qeveritare” (Revista IndeXMEDI, 2002 , fq.23).
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2.9.

Anketat në zgjedhjet parlamentare

Sipas masmedias në të cilën punon, programit dhe orientimit të saj, gazetari intervistues mund
të përfaqësojë edhë një parti, një grupim politik, një institucion, një organizëm të caktuar
shtetëror a shoqëror, një lidhje a bashkësi ekonomike, biznesi etj.
Intervistë-anketa ka natyrë studimore e hulumtuese me karakter përgjithësues. Përmes
anketave, redaksia synon të paraqesë përpara opinionit publik ide e mendime të shtresave e
qarqeve shoqërore të caktuara për qështje e zhvillime politike, kulturore, ekonomike etj në një
periudhë kohore të dhënë. Intervistat-anketë realizohen nga reporter, redaktorë ekspertë të
fushave të ndryshme të veprimtarisë së shoqërisë bashkëkohëse për të testuar opinionin
publik. Anketa është një variant interviste që praktikohet për ngjarje të rëndësishme të jetës
politike, si, bie fjala, zgjedhjet vendore a parlamentare, vendime të organizmave a instancave
shtetërore, ngjarje a zhvillime që lidhen me interesa jetike të shoqërisë (Boriçi,2004).

Figura 5. Rezultatet e një ankete të mbajtur rreth interesimit të popullit për zgjedhjen e
Presidentit
(lajm.tv/anketa-e-re, 2017)
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2.10.

Editoriale të përgjithshëm politik

2.10.1. Çka është editoriali?
Editoriali është shkrimi kryesor i numrit të gazetës e revistës. Ai i jep tonin gazetës së ditës;
në raste të caktuara u jep tonin disa numrave rradhazi. Kërkesat profesionale ndaj këtij lloji
shkrimi publicistik janë të larta. Se sa mjeshtërisht është realizuar një editorial për një
problem të caktuar operativ, e provon praktika. Lexuesi duhet të kuptojë qartë përmbajtjen
politike e shoqërore të një veprimi, të një dukurie a ngjarjeje politike. Ai, në të njëjtën kohë,
nëpërmjet editorialit orientohet të njohë e të mësojë rrugët, format dhe mjetet për zbatimin
praktik të direktivës (Boriçi, 2004).
2.10.2. Nënllojet e editorialit
Janë përcaktuar tre nënlloje:
1. Editorial operativë
2. Editorial të përgjithshëm politikë.
3. Editorial propagandistikë.

- Editorial operativë përfshihen të gjithë editorialët për temat aktuale, të ditës; në të shumtën e
herës, për probleme politike e shoqërore. Në editorial të kësaj natyre në mënyrë informative
paraqitet gjendja, jepet orientimi, zbërthehet detyra, duke treguar edhe rrugët kryesore të
zbatimit të saj.
- Editorialë të përgjithshëm politikë kanë karakteristikë për gazetat partiake, shtetërore, por në
një masë të rëndësishme edhe për mediat e shkruara të qarqeve ekonomike, të biznesit, etj. Në
çdo editorial për çfarëdo teme a problem, i çfarëdo natyre qoftë ai, prirja e trajtimit politik
është e domosdoshme. Në këtë nënndarje hyjnë me tepër shkrimet e rrafshit orientues,
shtetërorë partiake. Për gazetat e pavarura është qëndrimi vetjak edhe për problemet me
karakter direktiv. Prandaj kemi të bëjmë me editorialë (shkrime-qëndrim redaksional). Edhe
në këtë formë pasqyrimi gjen zbatim ideja e lirisë së kufizuar, pasi
“liria e gazetarit (qoftë edhe atij që ngarkohet të kruajë editorialin – H.B.) ndeshet shumë në
kufijtë e linjës politike të redaksisë”(Boriçi, 1988:53)
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- Te editorialë propagandistikë kryesorja është që, para se të shkruajmë editorialin, të
mendojmë se ku synojmë, të trajtojmë një problem a një çështje të ditës me karakter operativ,
të natyrës së përgjithshme politike a propagandistike. Pas përcaktimit të qartë të qëllimit,
autori mendon kahjen e thekset e duhura; pastaj grupon faktet, përcakton raportet
përpjesëtimore të së tërës në editorial. Dhe ulet të shkruajë (Boriçi, 2004:50).

2.11.

Modelet mediokrate për politikë

2.11.1. Modeli top – down
“Këtu aktorët politikë kanë një rol aktiv. Këta, nëpërmes vendimeve dhe qëndrimeve të tyre,
ndikojnë në botën reale. Çdo ndryshim dhe ngjarje në kohë dhe në hapësirë regjistrohet prej
tyre. Vendimet që ata marrin, u ofrohen pastaj mediave të cilat katërçipërisht janë të varura
nga ky burim informacioni. Shprehjet “standardet para statusit” dhe “decentralizimi” janë
tipike për këtë model. Politikat e bashkësisë ndërkombëtare, me ndihmën e bartësve të
politikave kombëtare, imponuan një “detyrë të re” për shqiptarët, një detyrë që nuk është
mirëkryer nga shumë shtete demokratike evropiane. Standardet për Kosovën, të vendosura
nga komuniteti ndërkombëtar, kanë për synim të tejzgjasin diskutimin për zgjedhjen e statusit
të ardhshëm. Këto “standarde” ideologjike janë duke penguar krijimin dhe funksionimin e një
shoqërie të re demokratike. Fjalët “standard” dhe “decentralizim” ka kohë që dominojnë në
fjalorin dhe në porosinë e lajmit mediat. Pasi që kancelaritë, ku u pollën këto ”projekte”
politike, për gazetarët tanë nuk ishin të depërtueshme, aktorët politikë, fillimisht, për
opinionin shpërndanë informata të qëllimta dhe të përzgjedhura. Mediat këtu janë të varura
nga aktorët politikë. Gazetarëve u është bërë e ditur paraprakisht se çfarë duhet të raportojnë
dhe çfarë jo. Ata lansojnë informacione që gatuhen nga politikat. Lajmet për shprehjen e
vërejtjeve dhe të mospëlqimit ndaj ”standardeve para statusit”, lajmet mbi kritikat dhe pezmin
ndaj decentralizimit në bazë etnike dhe defekteve të ngjashme demokratike, u shfaqën vonë
dhe me shumë kujdes në opinionin tonë. Mediat, në këtë model, janë vetëm në rolin e
ndërmjetësuesit. Andaj instrumentalizimi i tyre nga aktorët politikë është i përhershëm dhe i
mundshëm” (Mekuli, 2008).
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2.11.2. Modeli mediokrat

Këtu mediat janë faktorë vendimtarë. Në këtë grup mediat kanë rol të fuqishëm. Madje, këto
konsiderohen edhe si dhunë e katërt në aparatin shtetëror. Këto vendosin si nga lart në
drejtimin politik, po ashtu nga poshtë në drejtimin të opinionit. Politika ditore thith informatat
e gatuara nga mediat dhe të njëjtat i jep në opinion si vendime të aprovuara e të lansuara nga
politika.
Shembull: Një shtëpi mediale zbulon se mjeku i famshëm grek, Fotis Andropulos,
organizonte trafikun e fëmijëve nga Shqipëria me qëllim të shitjes të organeve të tyre (organet
më të kërkuara kanë qenë sytë dhe veshkat) në tregun e zi. Ky alarm publikohet në disa media
greke. Mediat tjera i bashkëngjiten kësaj "afere" me po të njëjtin pompozitet. Pas disa ditëve
ky skandal është temë e diskutimeve ditore dhe javore, reaksioni i publikut është i madh,
prindërit shqetësohen.
Pompoziteti i mediave, i krijuar rreth kësaj teme, bën që skandali kombëtar "të kapërcejë" një
shkallë më lart dhe të shndërrohet në skandal ndërkombëtar. Opinioni publik sensibilizohet pa
masë. Mediat në këtë grup janë njëkohësisht "kërcënuese" dhe hulumtuese të agjendave
politike. Nëse politikanët kanë marrë ndonjë vendim apo jo, kjo është për opinionin krejt pa
rëndësi derisa nuk emetohet dhe nuk bëhet i njohur nëpërmjet mediave. Një vendim i tillë,
sado i rëndësishëm që të jetë, mbetet praktikisht i vdekur nëse mediat nuk ia japin atij
mundësinë të bëhet “i dukshëm” për opinionin. Në këtë mënyrë, modeli mediokrat mbisundon
politikën (Mekuli, 2008).
2.11.3. Modeli bottom – up
Në këtë grup opinioni publik është faktor vendimtar. Ai përcakton agjendat politike. Mediat,
po ashtu, si në modelin top-down, kanë rolin transportues, por ndryshe nga modeli i
mësipërm, ato nuk instrumentalizohen nga politika dhe në këtë mënyrë janë në shërbim të
opinionit. Shembull domethënës për këtë grup janë dorëheqjet e njëpasnjëshme në ministrinë
suedeze, datë 14 dhe 16 tetor 2006. Është folur shumë se disa qeveritarë u kishin ikur
obligimeve tatimore. Po ashtu edhe Ministria e financave u kishte dërguar shumë letra
anonime mediave të vendit. Korrupsioni ishte temë e bisedimeve në mjedisin suedez. Nga
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protestat dhe dërgimi i letrave u zgjua interesimi i opinionit. Mediat, tashmë në mënyrë
besnike dhe nën “mikroskop”, raportonin opinionin rreth çdo aktiviteti të ministrisë suedeze.
Nga raportimi profesional i mediave rreth fshehjes së tatimit u zgjua interesimi i opinionit.
Kështu, pas vetëm një javë qëndrimi në detyrë, ministresha e Tregtisë së Suedisë, Maria
Borelius dha dorëheqjen pas akuzave të bëra në media për mospagimin e taksave. Kjo nuk
ishte e tëra. Si rezultat i gjithë kësaj trysnie të madhe të opinionit dhe të bashkëpunimit me
njerëzit përgjegjës brenda institucionit të financave për këtë aferë, detyroi edhe ministreshën
suedeze të Kulturës, Sesilia Stego Çilo, që të paraqesë dorëheqjen. Edhe këtu shkak ishte
fshehja e tatimit. Kjo ishte dorëheqja e dytë me radhë në Qeverinë suedeze, pas asaj të
ministreshës së Tregtisë, Mari Borelius.Pra, raportet e publikut me median në këtë model janë
parësore (Mekuli, 2008).
2.11.4. Modeli biotop
Në këtë model kemi dy aktorë kryesorë: aktorin politik dhe aktorin mediat. Të dy këta aktorë
vendosin marrëdhënie të ndërsjella të cilat funksionojnë mrekullisht. Ata vendosin së bashku
se çfarë do të jetë "Top-temë" e ditës e çka jo. Pra, mediat dhe politika vendosin së bashku për
agjendat politike. Si politika, ashtu edhe mediat janë të varura nga njëra-tjetra. Ato i japin
këshilla dhe sugjerime njëra-tjetrës. Cilat tema duhet të jenë në qendër të vëmendjes të
opinionit publik dhe cilat duhet të "varrosen", varen nga "tandemi" - media dhe politika.
Publiku në këtë trekëndësh është qind për qind pasiv. Ai është përcjellës i thjeshtë, spektator i
lënë jashtë lojës. Shembull domethënës për këtë model mund të marrim imponimin e termit
“Kosova multietnike” dhe tentimfabrikimi i "popullit kosovar".
“A ka pyetur ndokush se cilët ishin ata mekanizma që e përpunuan dhe e instaluan këto
shprehje ideologjike? A është marrë ndonjëherë në konsideratë realiteti historik, shkencor,
etnografik, demografik dhe politik i Kosovës? (Mekuli, 2008).
Kjo shprehje ideologjike, së pari është gatuar nga aktorët politikë dhe pastaj është kopjuar dhe
është transportuar “pa filtër”, ose, thënë më mirë, është pompuar nga mediat. Këto të fundit,
në këtë rast, janë rrogëtare e shërbëtore të politikës, thuajse kanë nënshkruar një pakt të
përbashkët me aktorët politikë. Ndërmjetësimi politik nuk duhet të konsiderohet dhe as të
kuptohet si njëdimensional dhe i njëanshëm.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Tema kryesore e punimit bazohet në rolin e mediave tradicionale dhe sociale në politikë,
pikërisht në zgjedhjet parlamentare në Kosovë.Mediat luajnë rol kryesor në Kosovë, e
sidomos në kohën e zgjedhjeve parlamentare. Populli me anë të mediave bashkangjitet hap
pas hapi në zhvillimin e zgjedhjeve. Transmetimi i drejtpërdrejtë i lajmeve politike,
shkaktojnë edhe probleme të ndryshme nga ana e një publicisti. Problemi kryesor i
transmetimit të lajmeve politike është siguria dhe identifikimi i burimit të lajmit. Pra, nëse një
gazetarë/gazetare është duke publikuar një lajm politik, duhet të ketë një burim të sigurtë të të
dhënave pasiqë çdo burim i pasigurtë mund t’i imponojë popullit informacione jo të sakta.
Këto lloje të lajmeve hasim në Kosovë, që nga vitet e pasluftës e deri më tani. Me përhapjen e
mediave sociale, saktësia e burimit të lajmeve është anashkaluar, pasiqë çdonjëri i
paautorizuar mund të hyjë në rrjetet sociale dhe të shkruaj rreth politikës e çështjeve të
ndryshme të shtetit. Populli shumë lehtë mund të ndikohet nga lajmet jo të sakta të publikuara
nga ana e personave të paautorizuar, dhe kjo mund të ndikojë drejtpërdrejtë në zgjedhjet
parlamentare. Duke publikuar propaganda, konflikte, si dhe sjellje joadekuate të personave
politikë, njerëzit lehtë mund të ndryshojnë mendimin për zgjedhjen e parlamentit të Kosovës.
Nga ana tjetër, duke publikuar synimet, planprogramet, si dhe hapat drejt suksesit që
premtojnë personat politikë, njerëzit mund të përzgjedhin kandidatin adekuat për parlament të
Kosovës. Mbi tëgjitha, media ka qenë, është, dhe do të jetë mjeti kryesor i transmetimit të
zgjarjeve politike në Kosovë.
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4. METODOLOGJIA
Duke u bazuar në analiza të librave të ndryshme lidhur me gazetarinë dhe rolin e mediave në
politikë, si dhe duke përdorur citime dhe shkrime të ndryshme të autorëve të përshkruara në
internet, u formua metoda bazë për punimin tim të diplomës.
Hapat kryesore të kërkimit ishin:
•

Grumbullimi dhe përzgjedhja e materialit (literaturës, dokumenteve, fotografive, etj.)

•

Përshkrimi i materialit të grumbulluar

• Zbatimi i metodave historike, krahasuese dhe fenomenologjike.
Materiali bazë që është përdorur në punim është libri “Transmetuesi Publik” nga Ferid Selimi,
ku brenda librit është treguar për metoda të ndryshme të transmetimit publik, si dhe rolin e
tyre në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Si material shtesë është përdorur libri “Gazetaria
2” si dhe lajme të ndryshme në portale të ndryshme në internet. Përshkrimi i materialit është
bërë me anë të citimeve dhe përmbledhjeve personale që janë formuar nga analiza e librave të
lartëpërmendura.
Me anë të metodës historike, në temë përshkruhen ngjarjet historike politike, si zgjedhjet e
mëparshme parlamentare, zgjedhjet lokale, sfidat politike që ka përjetuar Kosova, si dhe roli i
mediave nëpër vite për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Duke përdorur metodën
krahasuese, janë krahasuar zgjedhjet parlementare në Kosovë dhe në Shqipëri. Me anë të
krahasimit të dy shteteve, është ardhur në përfundim se roli i mediave ka ndikim të përafërt në
politikë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kurse me anë të metodës fenomenologjike janë formuar
statistika të ndryshme lidhur me mediat dhe rolin e tyre në politikë.

26

5. REZULTATET
Roli dhe përgjegjësia e medias ka qenë, është dhe do të jetë njëri ndër faktorët kryesor që
ndikon në fushatat elektorale. Partitë politike në Kosovë janë duke kuruar me shumë kujdes
imazhin e tyre në aktivitetet publike, në një kohë që po e orientojnë intensivisht komunikimin
me votuesit në hapësirat e rrjeteve sociale. Pra si rezultat, mund të themi se mediat, e
posaqërisht rrjetet sociale janë bërë platforma kryesore për të shfaqur aktivitetet politike të
partive në Kosovë. Si vazhdim, do të analizohet anketa e realizuar nga ana ime për qytetarët e
Prizrenit lidhur me ndikimin e medias në politikë.

Anketuesja: Vesa Karjagdiu
Numri i të anketuarve: 126 anketues.
Pyetja: Çka mendoni për ndikimin e mediave në zgjedhjet parlamentare të Kosovës 2017?
Rezultatet:
-

Po, ishim nën ndikimin e mediave : 72 vota

-

Ishim pjesërisht nën ndikimin e mediave: 22 vota

-

Nuk ishim nën ndikimin e mediave: 27 vota

-

Nuk përcjellim mediat: 5 vota
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Pavarësisht funksionit të ndryshëm që ushtrojnë, një nga qëllimet e përbashkëta që ka media
dhe politika është pikërisht absorbimi i një numri sa më të madh të audiencës. Si rezultat i
politizimit në thuajse 99% të medias duket qartë se përmbajtja ideologjike e mesazheve që
transmetohen janë qëllimi thelbësor i kahut politik për të cilat shtypi dhe televizioni janë në
shërbim. Kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri por në të gjitha vendet e botës. Ajo që i druhemi
medias në vend, është transformimi dhe shtrembërimi i përcjelljes së mesazhit. Po të vihet re
pavarësisht se vetë opinioni publik me ndërgjegjen e tij i ka ndarë mediat në kahe politike, në
çdo titull reklame që mediat përdorin paraqitet shtojca “të pavarur”. Pikërisht kjo “pavarësi e
fjalës”, që të gjithë e dinë që nuk është, ose më saktë është e kamufluar, ka fuqinë edhe të
transformojë realitetin që shfaqet. Lidhur me këtë, paradigma e dytë e cila e konsideron
medien si të pavarur nga pushteti dhe me një influencë të dukshme në sistemin politik, në
epoka të ndryshme është bërë e qartë se media ka një kapacitet të jashtëzakonshëm për të
krijuar një realitet të caktuar dhe në të njëjtën kohë mund të konsiderohet mjeti më i
sofistikuar për të kundërshtuar politikën. Duke qenë se politika në një mënyrë ose në një tjetër
ka mbështetjen e qytetarit sot për sot, janë kanë arritur të realizojnë qëllimet e tyre. Mediat
kanë forcën për të propozuar një vizion të caktuar realiteti dhe ti kundërvihen sistemit politik,
duke nxjerrë në pah vlerat reale të logjikës. Këtë pushtet politika e ka kuptuar historikisht,
ndaj dhe në politikën shqiptare, mediat të cilat janë në shërbimin e tyre përdoren për të
propozuar “realitetin e tyre” dhe në këtë pikë media i kundërvihet kahut tjetër kundërshtar,
nuk ndodh që ti kundërvihet politikës në tërësi. Shkak i pushtetit të fortë që politika mund t’i
ushtrojë medias, rezulton se mediat e pavarura e kanë të vështirë të mbijetojnë kundër
vullnetit të pushtetarëve. Për këtë motiv, raporti midis medias dhe politikës mbetet një
marrëveshje e vazhdueshme dhe një tentativë të një influence reciproke. Masmediat kanë
nevojë për politikën dhe politika duhet të përdorë mediat, të dyja janë të ndërvarura në një
raport shkëmbimesh të përbashkëta.
Ndërveprimi dhe marrëveshja midis masmedias dhe politikës varen nga disa faktorë: Së pari
shkalla e kontrollit që ka shteti tek media (në disa raste kontrolli është totalisht i kushtëzuar
nga një politikë e fortë).
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Së dyti besnikëria partiake e medias, që do të thotë tendenca e tyre për të mbrojtur në mënyrë
të pjesshme ose tërësisht të hapur politikën. Së fundmi dy elementët të cilët kanë të bëjnë me
gazetarinë: parë dhe shkallën e integrimit të elitës politiko-mediale, është fakti se gazetarët
dhe politikanët ndajnë të njëjtin ambient social, për të cilat ka norma implicite të
bashkëveprimit, dhe ushtrojnë karriera të mundshme “të miksuara” (politika që i bëjnë
gazetarët dhe anasjelltas). Edhe nëse do të trajtohej komunikimi politik këto vizione janë
prezent: përbërja e mediave në vend janë instrumente periurbane dhe ky fakt bën të mundur
që komunikimi publik të mendohet si një propagandë, si një fluks me një drejtim të
njëanshëm dhe maja e mesazheve politike nga partitë tek qytetarët, e cila varet vetëm nga këto
të parët (Dikollari, 2012).
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